**Пам’яті полеглих у боях**

**(1941-1945рр)**

*Над Лихівкою роки пропливають,*

*Спить Омельник в обіймах тишини,*

*А у землі сплять вічним сном солдати,*

*Які не повернулися з війни.*

*Вродливі . юні, сильні і сміливі*

*Без краплі страху , роздумів , вагань*

*Ішли у бій натомлені солдати солдати*

*В ім’я життя без горя і страждань*

*В червневу ніч в далекім сорок першім*

*Ніхто не бачив дивовижних снів ,*

*А тільки сльози матері й молитви,*

*Що виряджала в путь своїх синів.*

*-Іди, синочку ,-і не бійсь нічого,*

*Хоч як би важко на шляху було.*

*Ти захисти ворога лихого*

*І рідну землю, і своє село.*

*А у гаю зозуленька кувала*

*Комусь лічила роки .комусь дні,*

*І в верболозах солов’ї співали*

*В ту ніч журливі та сумні пісні.*

*Пішов солдат з словами :*

*-Я вернуся!- поцілувавши матір і поріг,*

*Пішов у бій назад не повернувся ,*

*Немов би зник у темряві доріг…*

*За ниви хлібні й ранки солов’їні,*

*За вітру шум і спокій на Землі*

*За синь Дніпра і вись небесну чисту,*

*Де все курличуть білі журавлі.*

*Ну а матуся все його чекала,*

*Ходила довго ще на край села,*

*Де в тишині зозуля їй кувала ,*

*Ввечері в сльозах додому йшла.*

*Тоді сиділа тихо на ослоні,*

*Над нею ніжно сутінки лились,*

*А губи материнські шепотіли:*

*-Синочку ,милий, рідний , повернись!*

*Не всім синам судилося вернутись*

*у рідний край травневої пори,*

*Про них на згадку край дороги гнуться*

*Високі , темнолисті явори.*

*Над Лихівкою роки пропливають ,*

*Спить Омельник в обіймах тишини,*

*Вклонімося доземно всім солдатам,*

*Які не повернулися з війни.*

*(Омельник – річка,яка протікає в нашому селі)*